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Falënderim të veçantë shpreh për mentorin e temës Dr.can. Binak Beqaj,
institucionin UBT, miqtë e mi dhe në veçanti për familjen e ngushtë, për
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“Gjeometria ka dy thesare të mëdha: njëra është Teorema e
Pitagorës; tjetra është Prerja e Artë. Të parën mund ta krahasojmë
me masën e arit; ndërkaq të dyten mund ta quajme stoli të
veçantë.”
(Johannes Kepler)

“Pa matematikë nuk ka art"
(Luca Pacioli)
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1.0. Hyrja
1.1. Definimi proporcion
Proporcion quajmë relacionin në mes elementeve në tërësi. “Proporcioni është
korospodenca në mes masës së pjesëve të një pune të tërësishme, një tërësi si një pjesë e
veçanet e konsideruar si pjesë standarde. Nga kjo rezultojnë principet e simetrisë. Me
mungesën e simetrisë dhe proporcionit, dizajnimi i atij tempulli është pa principe; kjo
ndodh si rezultat i relacionit jo preciz.” —Vitruvius, The Ten Books of Architecture
(Ch. 1)

Në arkitekturë si tërësi nuk konsiderohet vetëm ndërtesa apo objekti por vendosja dhe
përshtatshmëria e hapësirës, me fjalë të tjera konsiderohet ajo çka e bënë një ndërtesë dhe
hapësirën e saj “të formësuar mirë” duke përfshirë dhe orientimin e hapësirës dhe
objektet e vendosura në situacionin. Drita, hija, hapësira, ngritja, përzgjedhja e
materialeve, të gjitha këto të ndërlidhura si një njësi, dhe thuhet se ajo çka shihet është
ajo që e bënë atë se qfar është, dhe çka është ajo që nuk e bënë të duket diçka tjetër.

1.2. Prerja e Artë

Proporcioni i artë apo prerja e artë është proporcion, i pranishëm kudo në natyrë. Të
gjitha gjërat e bukura janë të qeverisura apo te udhëhequra nga ky proporcion.

Ndryshe njihet si nënshkrim i Perëndisë në krijimet e tij, dhe kjo është arsyeja kryesore
pse quhet Proporcion Hyjnor.

Ky numër ndryshe njihet edhe si Prerja e Artë, Proporcion Hyjnor, Numri hyjnor, Prerje
hyjnore, Numri Phi.
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Këtë proporcion e hasim kudo në natyrë, në ndërtimin e universit si njihet si
Totikehedren, në raportin e kërcejve të bimëve e njohur si Filoteksi, në kafshë, insekte e
krijesa të tjera, trupi i njeriut (brenda dhe jashtë) në perfeksion ka shembuj të ndryshëm
të këtij proporcioni.

Trupi i njeriut është i ndërtuar sipas numrave të Fibonaccit, njeriu ka 2 këmbë dhe 5
gishta, kockat, gjymtyrët, fytyra, etj, të gjithë i nënshtrohen këtij treguesit të artë. Çdo
kockë e secilit gisht, nga maja në bazë të dore, është më i madh se sa ai para nga raporti
Fibonacci me vlerë prej 1,618.

Astronom të mirënjohur e kanë përkufizuar këtë proporcion si thesar të paçmueshëm.
Objekte më te njohura arkitektonike që nga parahistoria e deri në ato moderne, janë të
krijuara në bazë te këtij proporcioni.

1.3. Spiralja e Artë

Nëse në një drejtkëndësh në vlerta e tij, gjatësinë dhe gjerësinë, me njësi te caktuar ka
vlerat e numrave të vargut serik të Fibonacc-it ai drejtkëndësh quhet Drejtkëndësh i Artë,
dhe brenda tij mund të fitojmë drejtkëndësha te tjerë të me njësi apo vlerë të numrave
serik të po të njëjtit varg, dhe në këtë mënyrë fitohet Spiralja e Artë.

Spiralja e artë arrihet duke vizatuar harqe përgjatë drejtkëndëshit së prerjes së artë.

Fig.1. Drejtkëndeshi i artë 1
1.Burimi

Fig.2. Spiralja e artë

i të gjitha fotove të përdoruara janë sqaruara në fund të këtij punimi.
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Spiralen si motiv dekorues simbolik e hasim edhe te përmendoret dhe mbivarroret –
Steqket, kryesisht në faqet anësore të tyre. Kjo trajte spiraloide si motiv zbukurues
paraqitet në të gjitha fiset ilire si spirale e rrjedhshme, spirale e dyfishtë, spirale në trajtë
të rrathëve koncentrik të lidhur etj.

Spiralja si motiv zbukurues paraqitet në shumë kultura që nga më të hershmet dhe ka një
simbolik të gjerë, varësisht nga vendi ku është përdorur. Ajo simbolizon kryesisht
evulocionin e ndonjë gjendjeje, është një motiv i hapur dhe optimistik; pastaj simbolizon
evulocionin që zë fill nga qendra dhe involucionin apo kthimin drejt mesit. Spiralja e
dyfishtë, ndërkaq, simbolizon të dyja këto drejtime, në të vërtetë lindjen dhe vdekjen.

1.4. “Dhjetë libra mbi arkitekturën” nga Vitruvie

Fig.3. Marcus Vitruvius Pollio
Libri i Vitruvit “De architectura libri decem” (Dhjetë libra mbi arkitekturës), është libri
më famoz i mbetur gjallë nga periudha e antikitetit. Duke qenë kështu e tërë literatura e
teorisë së arkitekturës që nga Renesanca e tutje do të bazohet në veprën e Vitruvit, ose
gjithmonë në dialog me atë çka shkroi ai.

Kjo vepër njëkohsisht është vepra e parë e gjetur e cila flet për Prerjen e Artë (kjo është
arsyeja se pse quhet vepra e famshme e Leonardo da Vinqit “Njeriu Vitruvian”)
Vitruvi jep teorinë e tij për origjinën e arkitekturës, për krijimin e se cilës si motiv jep
mbrojtjen e njeriut nga elementet. Shtëpitë e para, sipas tij, ishin imitime të natyrës, sepse
nga natyra njeriut i është dhënë të imitojë dhe të mësojë.
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1.5. Vargu serik i numrave të Fibonacc-it

Fig.4. Leonardo Fibonacci

Matematicienti italian me renome botërore Leonardo Fibonacci fitoi famë të madhe me
studimet e tij që i bëri rreth Prerjes së Artë. Në shek. XII, ai zbuloi një varg matematikor
serik të thjeshtë, varg i cili është bazë apo fondament matematikor i përkryer në relacion
me Raportin e Artë- Phi.

Ky varg serik fillon nga vlera më e vogël 0 dhe 1, çdo numër i ri në seri është shuma e dy
numrave para tij 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, . . .

Gjithashtu nëse pjesëtojmë cilindo numër në këtë varg me numrin pas tij, relacioni mes
tyre është përafërsisht phi-ja, sa më të mëdha që marrin vlerat e numrave dhe e pjestojm
me numrin pas tij aq më shumë raporti mes tyre i përafrohet phi-s por asnjëherë nuk e
arrin, psh: 89/55 = 1,6181818181818181818…
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1.6. Pitagora dhe Prejrja e artë

Fig.5. Pitagora

Disa historian deklarojnë se proporcionet e prerjes së artë kanë udhëzuar Pitagoren ne
zbulimin e numrave irracional, faktikisht ata janë gjeometrikisht ekuivalent me vijat e
tyre.

Fig.6.Zhvillimi i spirales sipas trekëndëshave të Pitagorës
Në një trekëndësh këndrejt me vlera prej, kateta a=√1, kateta b=1 dhe hipotenuza c=√2,
vendosim një trekëndësh tjetër këndrejt, ku vlera e hipotenuzës së trekëndëshit të parë
c=√2 do të jetë kateta e trekëndëshit të dytë, dhe vlera e katetës b=1, hipotenuza do të jetë
c=√3. Vendosja e këtyre trekëndëshave Pitagorian vazhdon në këtë mënyrë, duke
vendosur trekëndëshin paraprak mbi trekëndëshin në vazhdim, ku kateta e trekëndëshit
paraprak vazhdimisht do të jetë hipotenuza e trekëndëshit në vazhdim me po të njëjtën
vlerë, ndërkaq kateta tjetër b tek të gjitha trekëndëshat do ta ketë vlerën b=1. Kjo lloj
vendosje vazhdon deri sa hipotenuza e trekëndëshit në vazhdim të arrij vlerën prej c=√17,
dhe në ketë mënyrë fitohet forma egzankte e spirales së artë.
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1.7 Neufert dhe modulari i Le Courbusier

Fig.7. Ernst Neufert Fig.8. Le Courbusier

Për një kohë të gjatë nuk është shkruajtur asgjë rreth prerjes së artë në teorinë
arkitektonike. Vepra e parë për një kohë të gjatë doli në shekullin e XIX, e shkruajtur nga
Zeising dhe Fechner, dhe pastaj ngrihet në një mënyrë të caktuar në dekadën e tretë dhe
të katërt të shekullit të XX, nga Neufert dhe Le Corbusier. Neufert shprehu shpresa të
mëdha për një ringjallje arkitektonike përmes Prerjes së Artë, por nuk ndërmori masa të
mëdha rreth saj.

Pas aplikimit të eksperimenteve të ndryshme Le Corbusier përdor Prerjen e Artë për të
zhvilluar modulin e tij në vitin 1948, të cilin e quajti El Modular, i cili veshi imazhin e
një njeriu në radhët e Fibonacci-t.

Neufert dhe Le Corbusier konsideronin Prerjen e Artë si një mënyrë që të bëj të bukur
krijimet e tyre artistike nga teoria dhe raporti. Në çdo rast, Prerja e Artë luajti një rol
shumë të rëndësishëm në shkrimet e këtyre teoricienëve arkitektonik para shekullit të
XIX.

Fig.9. Neufert, “Njeriu, njësia universale”

Fig.10. Modulari i Le Courbusier
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1.8. Gjeometria e Shenjët

Gjeometria e shenjët është gjeometri e përdorur në dizajnët e arkitekturës dhe artit. Kjo
lloj gjeometrie dhe proporcionet e saj matematikore janë ne harmoni të plotë me
proporcionet e prerjes së artë, harmonia në mes proporcioneve të saj grindet në muzikë,
dritë dhe kosmologji.

Gjeometria e shenjët është relacion primar në objektet e strukturave të shenjta si të
tempujve, xhamive, monumenteve, megaliteve dhe kishave; vendeve të shenjta si altarët,
temonve dhe tebernakleve; krijimeve të artit religjioz, ikonografi me proporcion të prerjes
së artë.

Fig.11. Dritarja e lules

Fig.15. Vesica piscis

Fig.12. Yin and Yang

Fig.16. Dharmacakra

Fig.13. Lulja e jetës

Fig.17. Yanatra

Fig.14. Svastiska

Fig.18. Sfera
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1.9. Prerja e Artë në natyrë
“Ekziston një njësim ndërmjet veprave të natyrës dhe veprave të njeriut”.

Meqë njeriu është pjesë e kozmosit, rrjedhimisht, ndërmjet veprave të krijuara nga njeriu
dhe dukurive-ligjeve natyrore, ekziston një harmoni ose njësim i plotë. Ngjashmëri e cila
në procesin e krijimit është zbatuar me vetëdije ose pa vetëdije. E tëra kjo na bënë të
konkludojmë se edhe pjesa më e imët e natyrës ose e gjithësisë është në një analogji të
plotë me pjesët më të mëdha të gjithësisë siç është galaktika.

Fig.19.Guaca Nautilius

Fig.20. Prerja e artë e

Fig.21. Prejra e artë e

paraqitur te bimët.

paraqitur në formimin e
galakisë.

Fig.22. Prejra e artë e
paraqitur tek luledielli.

Fig.23. Valët e detit
gjatë lëvizjeve të tyre
marrin formën e
Spirales së artë.

Fig.25. Analogjia skematike e
luleve në relacion me Prerjen e
artë.

Fig.24. Uragan i
formuar ne formë të
Spirales së artë.

Fig.26.Struktura e hojit të
mjaltës analoge me prerjen e
artë.
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1.10. Prerja e artë në krijesa

Prerja e artë është e paraqitur në ndërtimit e të gjitha llojeve të krijesa, ato përveç se e
kanë të paraqitur në pamjen fizike të tyre, ky proporcion gjendet edhe në brendësin e tyre.
Trupi i njeriut brenda dhe jashtë në perfeksion është i ndërtuar sipas këtij proporcioni, një
njeri konsiderohet i/e bukur dhe i/e shëndetshëm nëse ka të zbatuar rregullat e këtij
proporcioni në trupi e tij.

Fig.27. Relacioni
në mes trupit të
peshkut dhe Prerjes
së artë.

Fig.30. Vijat e
gishtërinjëve të
zhvilluar sipas
zhvillimit të
Spirales së artë.

Fig.28. Struktura e AND-së e
formuar sipas vijës SpiraloCilindrike

Fig.31. Lapra e
veshit të njeriut
me formën e
spirales së artë.

Fig.29. Paraqitja e fytyrës
perfekte, ku çdo distancë mes
tyre është 1.618..

Fig.32. Guaska e kërmillit
në formë të spirales së
artë.

Fig.33. Trupi i foshnjes
në bark të së ëmës
qëndron në formën e
siprales së artë.
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1.11. Prerja e Artë në muzikë

“Arkitektura dhe muzika janë vëlla dhe motër, që të dyja janë fëmijë të numrit”– Shën
Augusti, shek XIV

Proporcionet e prerjes së artë gjejnë zbatim edhe në artin e muzikës, muzicient të njohur
si Bethoven-i dhe Moxart-i, notat muzikore i kompozonin duke i shqyrtuar si vlera
matematikore me largësi mes njëra tjetrës me vlerën e prerjes se artë.

Violinat më me zë në botë janë ato të ndërtuara nga familja Stradivari, ato janë të
ndërtuara nga proporcionet e prerjes së artë. Nëse pyesim se sa nota janë gjithsej në një
oktav (bardh dhe zi)? Sa nota të bardha dhe të zeza gjendën në testaturen e pianos?
Përgjigja është (5, 8, 13).

Fig.34. Ludwig Van Beethoven

Fig.35. Wolfgang Amadeus Mozart

Notat muzikore të Sifonis së 9-të të
llogaritura sipas një sistemi
matematikor me largësi mes njëra
tjetrës me vlerë prej 1.618..

Komponimet e tij muzikore i
zhvillonte si një sistem
matematikor me largësi mes njëra
tjetrës, me vlerë prej 1.618..

Fig.36. Konstruimi I violinës sipas Prerjes së
Artë.

Fig.37. Forma e qelësit të
basit në analogji me
Spiralen e Artë
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1.12. Prerja e Artë në Art
“Arti paraqet imitimin e natyrës” – Aristoteli

Artistët e mëdhenj të Renesancës si Leonardo da Vinqi, Mikelangjelo, Rafaelo,
Rembrand etj në punimet e tyre, punime këto që në kohët e sotme konsiderohen si
thesare artistike, janë të krijuara në bazë të rregullit të prerjes së artë.

Fig.38. ”Darka e fundit” L. da Vinqi

Fig.41. “Mona
Lisa” L.V

Fig.42. “Njeriu
Vitruvian” L.V

Fig.39.
”Familia e
Shenjët”
Mikelangjelo

Fig.43. Skulptura e
Athenë s- Phidie

Fig.40. Autoportret
Rembrand

Fig.44. “Madona e
shkëmbinjëve” L.V
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2.0. Prerja e Artë ne arkitekturë
Kepler dhe Njuton: “…Ekziston harmoni e veçantë ndërmjet mënyrës se si mendojmë ne
dhe mënyrës si vepron bota.”

2.1. Të krijuarit ne Arkitekture dhe bota kozmike

Nëse referohemi me të krijuarit në Arkitekturë dhe lidhshmërinë e saj me botën kozmike
vërejmë se duke u nisur që nga viti 3000 p.k e deri tek objektet e shek XXI vërejmë
përdorimin e të njëjtit proporcion në forma të ndryshme, kjo si rezultat e aftësisë së
njeriut për t’i vërejtur dhe riprodhuar dukuritë natyrore në proces të të krijuarit, duke u
nisur nga krijimtaria më e hershme e tij e deri më sot.

2.2. Trajta dhe analogjia në arkitekturë

Qëllimi i kërkimit është që, nga një këndvështrim personal, madje, në një nivel më të
thelluar të kërkimit, të sqarohet bashkëlidhja-analogjia e strukturave arkitektonike në
strukturat fitomorfe, përkatësisht me strukturat e rendit bimësor. Thënë ndryshe, qëllimi i
kërkimit në këtë kaptinë është të provojë se në rastet përkatëse të krijimit në arkitekturë
nuk kemi të bëjmë me analogji formale-imitim të strukturave natyrore, porse kemi të
bëjmë me analogji qenësore-kozime e cila është kushtëzuar nga vetë rregulli I përkryer që
mbretëron në gjithësi.

Po ashtu edhe tek te krijuarit në arkitekturë kemi sajimin e trajtave duke i riprodhuar
dukuritë natyrore, përkatësisht sajimin e trajtave me zbatimin e analogjisë me dukuritë
natyrore ose me krijime të tjera.

Kjo metodë frymëzimi nga natyra në art është e njohur që nga kohet më të lashta, meqë
formimi i njeriut të lashtë si krijues dhe artist ka qenë nën ndikimin e drejtpërsëdrejti të
botës së jashtme, përkatësisht mjedisit-natyrës dhe të dukurive natyrore.
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Nisur nga kronologjia e të krijuarit material, më parë duhet zërë në gojë studimet e
gjetjeve arkeologjike-krijimet të civilizimeve të lashta njerëzore. Në këtë lëmi ekziston
botëkuptimi STRUKTURALIST, i cili na mëson se e njëjta shpikje-krijim material është
paraqitur në shumë vende, meqë kur truri i njeriut zgjidh problem të caktuara në kushte të
njëjta, ai arrin zgjidhje që janë të ngjashme.

Nëse referohemi në teorinë apo fjalët e arkitektit Le Courbusier rreth këtyre mendimeve,
ai thotë: “Jo duke përfillur ide arkitekturale por thjeshtë të udhëhequr nga rezultatet e
llogaritjes (të fituara nga parimet që mbretërojnë në gjithësinë tonë) dhe sipas konceptit të
një Organi me aftësi jetësore, inxhinieret e sotëm përdorin elementet e mëparshme dhe
duke i harmonizuar sipas rregullave, zgjojnë te ne emocione arkitekturale duke
harmonizuar veprën njerëzore me rendin në gjithësi”.

Këto kërkime kanë bërë që në arkitekturë të lind, të themi kushtimisht, një drejtim i ri, i
ashtuquajtur “Bionika Arkitektonike” ose “Bioarkitektura”, madje e hasim të quhet edhe
“Arkitektura Organike” etj. Nga praktika e kësaj arkitekture kanë lindur forma të reja dhe
të pazakonshme arkitektonike, me veçori estetike origjinale, por kuptohet, të përshtatura
me kontekstin funksional-utilitar.

2.3. Krijimtaria arkitektonike ndërkombëtare në relacion me Prerjen e Artë

Ky lloj proporcioni është përdorur edhe në krijimet arkitektonike ku zbatimi i këtij
proporcioni, ka luajtur një rol të rëndësishëm në rrjedhat e zhvillimit të arkitekturës, si
asaj më të hershme, ashtu edhe të së sotmes.

Në arkitekturë është më i zakonshëm përdorimi i proporcioneve të qenieve natyrore se sa
i formave të tyre. Vitruvie ka përkrahur mbështetjen në proporcionet e një ndërtese mbi
atë të një njeriu të përkryer, duke themeluar një traditë e cila ka inspiruar arkitektët e rinj
të shqyrtojnë këtë teori.
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Si më i famshmi në arkitekturën moderne konsiderohet modulari i Le Courbusier në vitin
1948 i cili veshi imazhin e një njeriu në radhët e Fibonacc-it.

Pra, gjatë tërë kohës së zhvillimit të arkitekturës ka ekzistuar një fill lidhës, fill ky që ka
pleksur arkitekturën e epokave të ndryshme dhe, njëherësh, edhe të popujve të ndryshëm.
Andaj jo rastësisht thuhet se gjendjen e sotme të arkitekturës mund ta konsiderojmë
vazhdimësi të asaj të mëparshme dhe shkak të së ardhmes.

E përbashkët kjo me të vetmin proporcion, të zbatuar në mënyra të ndryshme.

Fig.45. Stonehenge UK(3000 p.k)

Është pohuar se Stonehenge (3100 p.k - 2200 p.k), në përmasat e saj në raport me rrathët
e saj koncentrik përputhen me raportin e prerjes së artë, ekspertët propozon këtë lidhje si
dëshmi të hershme të preferencës së njeriut rreth njohjes për raporti e artë.
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Fig.46. Piramida e Gizës
Egjipt (2560 p.k)

Fig.47. Analiza skematike
e piramidës së Gizës.

Fig.48. Këndi i jashtëm i
Piramidës së Gizës mund të
formohet me simbolin e
gjeometrisë së shenjët
Vesica-pisces.

Nëse marrim një prerje tërthore të Piramidës së Gizës, fitojmë një trekëndësh të drejtë, të
ashtuquajtur Trekëndësh egjiptian. Raporti i lartësisë tatëpjetë (hipotenuzës së
trekëndëshit) piramidale në distancë nga qendra e tokës (gjysma e dimensionit bazë)
është 1.61804... Po ta marrim dimensionin e bazës të jetë në 2 njësi, atëherë anët e
trekëndëshit këndrejt janë në proporcion 1: (phi), dhe piramida do ta ketë lartësinë e
numrit Phi-s.
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Fig.49. Parthenon Greqi (447-432 P.K)

Objekti i Parthenonit është një ndër shembujt e shumtë të zbatimit të këtij proporcioni.
Objekti si tërësi, si në planifikimin e hapësirës si të gjerësisë dhe lartësisë korospondon
në proporcionin e artë. Çdo element deri tek pjesët më të imta të këtij objekti kanë
proporcionin 1.618.. mes tyre. Jo rastësisht Le Courbusier e ka quajtur këtë objekt si
objektin më përsosur në botë. Ky proporcion njihet ndryshe edhe si Numri Phi. Arsyeja
pse quhet PHI është për nder të skulptorit të lashtë Phidie, autor i skulpturës së Athenës i
vendosur në këtë objekt, skulpturë kjo e cila harmonizon proporcionin 1.618..

Fig.50. Teatri grek Epidarus(shek.IV P.K)

Teatri më i përsosur i Greqisë, teatri Epidarus i ndërtuar në shek. IV në shpatin e malit
Kynortio. Pjesa e saj e poshtme e auditoriumit ka 35 rreshta të vendeve, dhe të sipërm
21(numra qe i përkasin vargut serik te Fibonacci-t). Kapaciteti i saj është për 14.000
spektatorë, orkestra e saj është një rreth me një diametër prej 19,50 m.
Teatri ka akustikë të përsosur për shkak të gjeometrisë që është përdorur në dizajnin e
këtij teatri.
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Fig.51. Koloseumi Romak (70-72)

Arena e saj epileptike, zë hapsirë prej 86m x 54m (përafërsisht në proporcionet e prerjes
së artë).

Fig.52. Taj Mahal Indi (1648)

Fig.53. Portali i Taj Mahal Indi (1648)

Në Indi, Prerja e Artë është përdorur në konstruimin e Tah Mahal-it, e cila është
përfunduar në vitin 1648.
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Fig.54. Xhamia e Madhe ne Kairouan viti 670.

Analiza gjeometrike e Xhamia së Madhe në Kairouan (e ndërtuar nga Uqba ibn Nafi viti
670) zbulohet një aplikim i plotë i raportit të artë në të gjithë projektimin e saj, sipas
analistëve, ajo është gjetur në proporcion të përgjithshëm të planit dhe në
ridimensionimin e hapësirës së lutjes, gjykatës, dhe minares së xhamisë.

Fig.55. Katedralja e Fiorences, Itali

Katedralja e Fiorences, e ndërtuar në Renesancë, ishte një arritje e lartë për nga aspekti
arkitektonik i asaj periudhe, Filippo Brunelleschi dizajnoi këtë katedrale, ku të gjitha
drejtkëndëshet në strukturën e kësaj katedrale janë të arta.
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Fig.56. Hamami I Ismail Bey, Iznik Turqi

Duke vërejtur kubenë e hamamit në Iznik të Turqisë, e cila është në një bashkëlidhje të
jashtëzakonshme vizuelo-formësuese me dukjen vizuelo-formesuese të galaktikës, vijmë
në përfundim që ajo është krijuar me qëllim që ta simbolizoje qiellin, përkatësisht
ekziston mundësia që ndërtuesi të ketë qenë i njohur me dukjen e mundshme të
galaktikës. Pra, ndërmjet tyre ekziston një bashkëlidhjen e jashtëzakonshme si vizueloformësuse, ashtu edhe përmbajtësore, përkatësisht një anologji kozike. Prandaj, gjykuar
sipas të gjithave, mbase këtu kemi të bëjmë me zbatimin e vetëdijshëm të analogjisë
kozmike në procesin e krijimit.

Fig.57. Xhamia Malwiyya(SPIRALJA),

1912-1920

Samara viti 848

E

emërtuar

sipas

veçorive

Fig.58. Përmendorja e Tatlinit viti

hapësinore

Projekt

i

parealizuar,

kushtuar

formësuese që ngërthen. Kjo ngrehinë është e

Internacionales së tretë, është dizajnuar

ndërtuar me tulla, me një rampë të jashtme

me sajimin dhe zbatimin e analogjisë

SPIRALO-CILINDRIKE, e cila ngjitet deri

së spirales së artë.

majë, sipas vijkaloreve spiralo-cilindrike.
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Fig.59. Katedralja Noterdam Francë (1163 -1250 )
Në librin e tij “Ad Quadratum” të vitit 1919, Frederik Macody Lund, historian i cili ka
studiuar gjeometrinë e strukturave të ndryshme gotike, pohon se katedralja NotreDamee
de Paris është e dizajnuara në bazë të raportit të artë.

Fig.60. Chatres cathedral Francë (1194-

Fig.61. Rozetë nga katedralja Chatres

1260)

Ndërtuesit

mesjetarë

të

kishave

katedraleve përdorën të njëjtën mënyrë

dhe
të

projektimit si grekët lashtë. Struktura e mirë

Me strukturë të njëjtë gjeometrike sikurse
Lulja e jetës,

pjesë e gjeometrisë së

shenjët.

gjeometrike ishte qëllimi i tyre. Chatres
cathedral, brenda dhe jashtë, ka ndërtim të
ndërlikuar të bazuar në seksionin e artë.
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Fig.62. Villa Rotunda Itali (1591)
Villa Rotonda është simetrike në të gjitha akset, përfshirë edhe diagonalet. Palladio
dizajnoi këtë objekt bazuar në progresionin e vargut serik të Fibonacci-t referuar Prerjes
së Artë.

Fig.63. Shtëpi e stilit Gjeorgjian (1720 -1840).
Fasada ballore e këtij lloj stili shtëpish është e bazuar në drejtkëndëshin e prerjes së artë.
Gjerësia totale e shtëpisë korospodon në drejtkëndëshin e artë, ndërkaq kulmi i shtëpisë
fillon nga drejtkëndëshi i dytë i drejtkëndëshin të artë dhe mbaron me mbarimin e
drejtkëndëshit të artë
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Fig.64. Villa Savoye Le Courbusier Francë (1929)

Fig.65. Zbatimi i Prerjes së artë tek Villa Savoye Le Courbusier Francë (1929)

Villa Savoye e dizajnuar nga Le Courbusier, në Francë, është e zhvilluar me Prerjen e
artë, me prerjen me vlerë prej 1.618033989... tek 1. Le Courbusier përveç se e përdori
prerjen e artë në të gjitha projektet e tij, ai kontribuoi me shkrimet dhe studimet e tij
rreth prerjes së artë ne teorinë e arkitekturës.

26

Fig.66. Muzeu GUGGENHEIM New York (1937)

Ky objekt ka një ndërlidhje, një njësim tejet të suksesshëm ndërmjet sistemit gjeometrik
të objektit, pastaj të funksionit dhe të strukturës formësuse të objektit. Funksioni i këtij
objekti apo ngërthimi i objektit, përcjell sistemin gjeometrik të objektit, përkatësisht,
eksponatet (pikturat) janë të vëna nëpër mure të cilat, përcjellin gjeometrinë e objektit.

Fig.67. Yoyogi National Gynasium (1964) Tokio

Ideja e konceptit të këtij objekti përkatësisht konturi i strukturës vëllimore është
plotësisht analoge me strukturën hapësinore – formësuse të guaskës së kërmillit. Analogji
kjo si rezultat i zbatimit të analogjisë së vetëdijshme në procesin e krijimit.
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Fig.68. Figura gjeometrike e quajtur pentagon dhe relacioni i saj me Spiralen e Artë.

Fig.69. Objekti ushtarak Pentagon, Washington (1943)

Planifikimi i hapësirës së këtij objekti është analoge me figurën gjeometrike të quajtur
Pentagon (fjala pentagon ka origjinë nga greqishtja e vjetër, pentágōnon, qe do te thotë
pesë këndesh dhe pesë faqësorë) figure kjo e cila ka të zbatuar rregullat e prerjes së artë
në ndërtim të saj.
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Fig.70. Pamja ballore e Piramidës së muzeut të Luvrit Francë (1989)

Fig.71. Situacioni i Piramidës së muzeut të Luvri

Fig.72. Paraqitja e shkallëve
të Piramidës së Luvrit.

Piramida e muzeut të Luvrit është identike për nga dizajni i jashtëm me piramidën e
Gizës në Egjipt, dhe natyrisht që edhe kjo korospondon në Prerjen e artë. Përdorimi i
Prerjes së artë në këtë objekt përveç në disajnimin e jashtëm të piramidës është i
përdorur në situacionin piramidës dhe në enterier të saj.

29

Fig.73. Ndërtesa e kombeve të bashkuara New York ( 1947-1952)

Në ndërtesën e Kombeve të Bashkuara, gjerësia e ndërtesës krahasuar me lartësinë e 10
etazheve të saj është Raport i Artë.

Fig.74. Kulla CN Toronto (1973–1976),

Një nga kullat më të larta në botë, përmban raportin e artë në dizajnin e tij. Raporti i
kuvertës së vëzhgimit në lartësinë prej 342 metrash me lartësinë totale prej 553,33
metrash është 0.618 apo phi-ja, raporti i përafërt i Phi-s!
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Fig.75. Projekti i Edinit St Blazey, UK (2001)

Projekti Eden në Shën Austell, ka disa serra mrekullisht mbresëlënëse në bazë të
kupolave gjeodezike (të quajtura biomes) e ndërtuar në një minierë të vjetër. Ky projekt
me vlerë prej £15.000.000 është hartuar duke përdorur numrat e Fibonacci-t dhe spiralet
e bimëve për të pasqyruar natyrën e faqes - bimë nga e gjithë bota.

Fig.76. Sheshi i California Polytechnic Engineering

Sheshi i këtij kolegji është i bazuar në numrat e Fibonnac-it dhe rrjedhjen e spirales së
artë.
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Fig.77. Zhvillimi urbanistik i qendrës së Washington DC SHBA

Ndërtesat me peshë më të madhe në Washington DC si Shtëpia e Bardhë, Pentagoni,
Kapitoli i SHBA-së, obelisku i Washingtonit etj gjenden në distancë perfekte nga njëra
tjetra, këto pika perfekte formojnë pentagramin e Gjeometrisë së Shenjët.
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2.4. Zbatimi Prerjes së Artë në enterier

Prerja e artë ka ngjallë inspirim edhe tek dizajnuesit e enterierit. Përpos përdorimit të
prerjes së artë në konstruimin e veprave të tyre, ata e përdorin edhe për çështje estetike,
ku e arrijnë këtë proporcion edhe në bazë të përdorimit të ndryshëm të materialeve në
veprat e tyre.

Fig.78. Shkallët e Vatikanit të
ngritura në hapsirën tredimensionale sipas spirales së artë.

Fig.79. Tavolinë e dizajnuar nga
aspekti i ndë rtimit dhe i estetikës
sipas rregullit të Prerjes së artë .

Fig.80. Llampë drite e dizajnuar si nga
aspekti i ndë rtimit dhe estetikë s sipas
drejtkë ndë shin të artë , ku ne bazë të
ndryshimit të materialeve është bërë ndarja
e drejtkëndëshave te artë .
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3.0. Krijimtaria arkitektonike tradicionale e Kosovës në relacion me
Prerjen e Artë

3.1. Përdorimi i Spirales së Artë në krijimtarinë arkitektonike shqiptare

Spiralen si motiv dekorues simbolik e hasim te të gjitha fiset ilire, si spirale e rrjedhshme,
spirale e dyfishtë, spirale në trajtë te rrathëve koncentrik te lidhur etj. Ajo simbolizon
kryesisht evulocionin e ndonjë gjendjeje, është një motiv i hapur dhe optimistik; pastaj
simbolizon evulocionin që zë fill nga qendra dhe involucionin apo kthimin drejt mesit.

Spiralja e dyfishtë, ndërkaq, simbolizon të dyja këto drejtime, në të vërtetë lindjen dhe
vdekjen.

Fig.81. Detaj nga shtylla qendrore e
ballinës (tremes) së hambarit të Dulah
Krasniqit fshati Grashticë, zbukuruar me
ornamente nga kulti i diellit dhe i
gjarprit.

Fig.82. Dukja aksonometrike e detajit të
shtyllës këndore të hajatit të hambarit të
Dulah Krasniqit, fshati Grashticë.
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3.2. Krijimtaria arkitektonike tradicionale e Kosovës në relacion me prerjen e artë

Sa i përket zbatimit të Prerjes së Artë në arkitekturën shqiptare nuk është bërë asnjë
studim apo analizë e mirëfilltë për të treguar përdorimin e këtij proporcioni në trojet
tona, kështu që studimet në vazhdim janë studime personale të pregaditura për këtë rast.

Fig.83. Kulla e „Sylërexhëve“ Vranoc, Lugu i Baranit

Nëse analizojm këtë kullë sipas zhvillimit të spirales së artë në drejkëndëshin e artë
vërejmë se lartësia e dy ethazheve të kullës (P+1) është në përputhje me vendosjen e
dy drejkëndëshave të artë. Drejkëndëshi i parë përputhet me dimensionimim total të
gjerësisë së kullës, drejkëndëshi i dytë përputhet me dimensionimim total të gjerësisë së
kullës perfshirë dhe pjesën shtesë të etazhës së Parë (Qardakut) me lartësin totale të
kullës përfshirë dhe lartësinë e oxhakun, drejkëndëshi i tretë perputhet me portalin e
kullës duke filluar nga niveli 0.00 deri te pjesa ku fillon kulmi i saj.
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Fig.84. Kulla e „Sylërexhëve“ Vranoc, Lugu i Baranit

Vendosja e drejtkëndëshit të artë në mënyrë vertikale është analoge me lartësine totale
të kullës së “Sylërexhëve“ Vranoc, lugu i Baranit.

Fig.85. Portali i kullës së „Sylërexhëve“
Vranoc, Lugu i Baranit

Fig.86. Detaje nga Portali i kullës së
„Sylërexhëve“ Vranoc, Lugu i Baranit

Vendosja e dy drejtkëndëshave të artë me
zhvillimin e spiraleve në të, përputhet me
lartësin finale të arkadës së portalit të
kullës së „ Sylërexhëve “ Vranoc, Lugu i
Baranit. Zhvillimi i drejtkëndëshit të parë
fillon me kalimin e pragut te portalit,
vendosja e drejkëdëshit të dytë bëhet në
drejtkëndëshin e parë dhe mbaron deri tek
lartësia finale e arkadës së portalit.

Ornamentet e përdoruara ne këtë portal
janë simbole të cilat i përkasin gjeometrisë
se shenjët si psh lulja e jetës, ylli 6 cepësh
dhe spiralja në lëvizje.
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Fig.87. Fasada ballore e shtëpis së families së Jashar Pashës (Haxhi Zekës) Pejë
I njëjti rast si tek vendosja vertikale e drejtkëndëshit të artë në kullën e “Sylërexhëve“
Vranoc, lugu u Baranit paraqitet edhe tek Fasada ballore e shtëpisë së familjes së
JASHAR PASHËS (Haxhi Zekës) Pejë.

3.3. Aplikimi i simboleve të Gjeometrisë së Shenjët në drugdhendjet e kullave
shqiptare

Fig.88. Shtëpi e vjetër
qytetare në Gjakovë

Fig.89. Shtëpi e vjetër
qytetare në Prizëren

Fig.90. Dritarja e lulës

Në plafonin e shtëpive të vjetra qytetare në Prizren dhe Gjakovë, në drugdhendjet e tyre
gjejmë përdorimin e një ndër simboleve të Gjeometrisë së shenjët, përkatësisht simboli i
quajtur Dritarja e Lules.
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4.0. Konkluzioni
Proporcioni është subjekti parimor dhe kryesor në teorinë e arkitekturës. Ajo që ne dimë
për mënyrën e të ndërtuarit nga arkitektët e lashtë është njohuri minimale, por ka dëshmi
qe ata i kanë dhëne rendësi te veçantë përdorimit të proporcionit në tempujt e projektuar
nga ata. Ndihmesë të veçantë na jep Vitruvie në “Dhjetë libra mbi arkitekturën”, ai ofron
jo vetëm këshilla praktike për projektim, ndërtim, forma, teknika, por edhe mendime
teorike ne lidhje me detyrat, origjinën, dhe estetiken e arkitekturës. Dhe në ketë mënyrë
këto libra bëhen bazë për punën e arkitektëve në përgjithësi. Pra këtu gjejmë fillet prej
nga arkitektët duhet të fillojmë që të marrim në konsideratë rolin e prerjes se artë në
arkitekturë.

Kronologjia e teorisë së arkitekturës tregon se studimet rreth prerjes së artë nuk kanë
mbaruar kurrë, por, gjithherë mbetet një mungesë e plotë rreth studimit të këtij
proporcioni.

Kjo analizë proporcionale arkitektonike-teorike e strukturave të zëna ngoje, ka për qellim
njoftimin me njërën prej mënyrave – metodave të të krijuarit në arkitekturë, mënyrë kjo
që bën pjesë në sistem të një shkalle më të lartë dhe më origjinale të të krijuarit në
arkitekturë.

Rëndësia e të krijuarit sipas këtij proporcioni, që në fakt sajon forma të ndryshme
gjeometrike, krijon një freski gjeometrike-arkitektonike në kontekstin arkitektonik, të
sajuar sipas proporcionit të prerjes së artë, me zbatim të vijueshëm në mënyra apo forma
të ndryshme.

Andaj, të krijuarit sipas këtij sistemi do të mundësojë një laramani dhe ndryshueshmëri
në kontekst të formësimit arkitektonik, hapësinorë e urbanistik. Por, kuptohet, edhe gjatë
të krijuarit sipas këtij sistemi të shkallës më të lartë, gjithherë, mjedisin – kontekstin
hapësinorë duhet respektuar dhe duhet krijuar në harmoni me prerjen e artë, duke marr si
bazë së pari rahatinë e njeriut që do ta ndiej në atë objekt apo në hapësirën arkitektonike.
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Prandaj, “Të krijuarit në këtë kontekst” nënkupton një krijim urbarkitektonik i cili
respekton etikën profesionale, vlerat, veçorit dhe frymën e arkitekturës, qoftë të vjetër,
tradicionale, apo të re. Kjo nënkupton krijimtari në harmoni me mjedisin hapësinorë
arkitektonik.
Me pak fjalë, syri i njeriut e percepton një objekt të formësuar mirë apo jo të deformuar,
nëse ai objekt ka të zbatuar rregullat e këtij prerjes së artë duke u nisur nga fakti se,se
njeriu sheh zbatimin e këtij proporcioni kudo rreth tij, si në natyrë, kozmos, krijesa,
bimësi etj. Truri i njeriut ndoshta nuk e ka të njohur këtë proporcion në aspektin teorik,
mirëpo në mënyrë të pavetëdijshme ai si pjesë e kozmosit është i detyruar dhe mësuar të
mendoj sipas ligjit të prerjes së artë, të konsideroj formësim të mirë, në krijimtarinë
arkitektonike një krijim të dizajnuar sipas rregullave të këtij proporcioni.

Zbatimi i këtij proporcion në arkitekturë është me rëndësi të veçantë sepse mund ta
përdorim në mënyra të ndryshme, si ne planifikimin e hapësirës, si atë të estetikës, të
funksionit dhe të rregullimit urban, ku do të evitojë monotonin e fromave gjeometrike,
gjithherë në përputhje me standardet arkitektonike.

Proporcion e prerjes së artë ndryshe mund ta quajmë një modul të sigurt të proporcionit.

Paraqitja e fakteve te ndryshme shkencore tregon që ky proporcion është hyjnor, pra nëse
zbatohet jo vetëm ne arkitekturë por në cilado kategori të artit mund të thuhet se është
krijuar një vepër me vlera të pakontestueshme dhe nuanca hyjnimi në të.
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